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Özet: Bu çal›flmada levrek (Dicentrarchus labrax) karma yemine farkl› oranlarda (% 1 ve % 2) eklenen L-glutamik asit ve DL-alaninin
genç levreklerin geliflimi üzerine etkileri araflt›r›lm›flt›r. Araflt›rma sonucunda % 1 oran›nda L-glutamik asit ve DL-alanin içeren
yemlerle beslenen levreklerde kontrol yemi ile beslenen bal›klara göre (47,59±1,83 g) daha yüksek (s›ras›yla 54,23±1,51 g ve
55,03±1,69 g) canl› a¤›rl›k art›fl› oldu¤u saptanm›flt›r (p<0,05). % 1 oran›nda cezbedici madde katk›l› yemlerle beslenen gruplar›n
yem de¤erlendirme oranlar› da (s›ras›yla 1,11 ve 1,13) kontrol grubuna göre (1,22) daha iyi bulunmufltur (p<0,05). % 2 oran›nda
L-glutamik asit ve DL-alaninli yemle beslenen levreklerin canl› a¤›rl›k art›fllar› ve yem de¤erlendirme oranlar›n›n, kontrol yemi ve %
1’lik cezbedici madde katk›l› yemle beslenen bal›klarla benzer (p>0,05) oldu¤u saptanm›flt›r.
Anahtar Sözcükler: Levrek (Dicentrarchus labrax), DL-alanin, L-glutamik asit, cezbedici madde

Effects of Different Levels of DL-Alanin and L-Glutamic Acid Supplemented Diets on the
Growth of Sea Bass (Dicentrarchus labrax) Juveniles
Abstract: In this study, the effects of food supplemented with different levels of DL-alanin and L-glutamic acid (1% and 2%) on the
growth of sea bass juveniles were investigated. Fish fed with L-glutamic acid (1% of diet) and DL-alanin (1% of diet) supplemented
diets had greater weight gains (54.23 ± 1.51 g and 55.03 ± 1.69 g, respectively) than those fed with a control diet (47.59 ± 1.83
g) (p < 0.05). It was found that the groups fed with 1% of attractant-supplemented diets had better food conversion ratios (1.11
and 1.13, respectively) than the control group (1.22) (p < 0.05). It was also found that the wet weight gain and food conversion
ratios of the groups fed with 2% L-glutamic acid and DL-alanine were similar to those fed with the control diet and 1% attractantsupplemented diets (p > 0.05).
Key Words: Sea bass (Dicentrarchus labrax), DL-alanine, L-glutamic acid, attractants

Girifl
Ülkemizde son y›llarda deniz bal›¤› yetifltiricili¤i oldukça
büyük bir geliflme göstermifl, özellikle Çipura ve Levrek
yetifltiricili¤i yapan 350’nin üzerinde kafes iflletmesi Ege ve
Akdeniz Bölgesine yay›lm›flt›r. Bu h›zl› geliflim üretim
miktar›n›n da artmas›na neden olmufl ve üretim düzeyi
Çipura-Levrek için 1998 y›l› verilerine göre y›ll›k 18800
tona ulaflm›flt›r (1). Deniz bal›klar› ve özellikle levrek

yetifltiricili¤inde sa¤lanan büyük geliflmelere ra¤men,
yetifltiricili¤i yap›lan bütün türlerde oldu¤u gibi, levrekler
üzerinde de pratikte daha iyi yemden yararlanma ve buna
ba¤l› olarak daha iyi bir geliflme elde edilebilmesi için
araflt›rmalar sürdürülmektedir. Son y›llarda özellikle yem
al›m›n› uyararak, yemden yararlanmay› art›ran ve ekonomik
yarar sa¤layan cezbedici maddeler üzerinde de çal›flmalar
yo¤unlaflm›flt›r.

* Çukurova Üniversitesi Araflt›rma Fonu taraf›ndan SÜF.2000-15 no’lu proje ile desteklenmifltir.

735

Levrek (Dicentrarchus labrax) Karma Yemine Farkl› Oranlarda Eklenen L-Glutamik Asit ve DL-Alaninin Genç Levreklerin Geliflimi Üzerine Etkileri

Bir yemin bal›k taraf›ndan kabul edilmesini etkileyen
özelliklerin bafl›nda görünüm, koku, dokunma ve tat
gelmektedir. Genel olarak besin al›m›nda cezbedici katk›s›,
bal›¤›n ilk önce besin kayna¤›na yönelmesine neden olur
ve bu uyar›c› etki ›s›rma ve tatma ile yemlemeyi bafllat›r
(2). Yemi arama, tan›ma, tatma ve beslenme kimyasal
uyar›lardan etkilenmektedir. Düflük molekül a¤›rl›kl› Lamino asitler, nükleotidler, nükleositler ve bunlarla iliflkili
di¤er bileflikler birçok bal›k türü için kimyasal uyar›c›
özelli¤e sahiptir (3).
Daha önce yap›lm›fl çal›flmalar de¤iflik bal›k türleri için
farkl›
cezbedici
maddelerin
kullan›labilirli¤ini
göstermektedir. Baz› türlerde cezbedici özelli¤e sahip
oldu¤u bilinen DL-alanin ve L-glutamik asit suda yüksek
oranda çözünerek h›zl› bir flekilde yay›labilmekte ve sitrik
asit döngüsüne kolayca girip bal›k taraf›ndan enerji amaçl›
kullan›labilmektedir (4). Baz› L-amino asit kar›fl›mlar›n›n
gökkufla¤› alabal›¤› (Oncorhynchus mykiss) (5), levrek
(Dicentrarchus labrax) (6) ve genç Avrupa y›lanbal›klar›
(Anguilla anguilla)’nda (7) yem al›m›n› uyard›¤›, glutamik
asit, aspartik asit, lizin, sitrik asit ve malik asitin Tilapia
zillii’nin besin al›m›n› artt›r›c› özellik gösterdi¤i (8), tavflan
bal›¤› (Siganus fuscescens) için L-prolin ve L-glutamik
asitin en önemli tat uyar›c›s›, L-alanin, L-glutamin, Larginin ve L-lizin’in ise koku duyusu uyaranlar› oldu¤u (9),
L-prolin, L-arjinin, L-lösin ve L-glutamik asidin
Centropomus undecimalis’lerde cezbedici etki gösterdi¤i
(10), DL-alanin ve betain katk›l› yemlerin gökkufla¤›
alabal›¤› fingerlinglerinin büyüme performans›n› art›rd›¤›
(11) bildirilmektedir.
Farkl› cezbedici maddeler, çeflitli bal›k türleri için bir
arada ya da tek bafllar›na etkili olabilmekte veya
dönemlere göre de¤iflik etkiler gösterebilmektedir. Bu
çerçevede yapt›¤›m›z çal›flmada, genç levreklerin karma
yemlerine amino asit yap›s›ndaki de¤iflik maddeler
eklenerek, bu maddelerin yem al›m›, geliflme ve tüm
vücutta besin maddeleri miktar›na olan etkileri ile hangi
oranlarda kullan›ld›¤›nda daha iyi sonuç verecekleri
araflt›r›lm›flt›r.

Materyal ve Metot
Araflt›rma Temmuz 2000-Ekim 2000 tarihleri
aras›nda Çukurova Üniversitesi Yumurtal›k Deniz Bal›klar›
Araflt›rma ve Üretim ‹stasyonunda gerçeklefltirilmifltir.
Bal›k materyali olarak ayn› istasyonda Ocak ay›nda
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bafllayan üretim faaliyeti sonucunda elde edilen, ortalama
canl› a¤›rl›klar› 4,88±0,91 g yavrular kullan›lm›flt›r.
Bal›klar kuluçkahane içerisine yerlefltirilen 65x34x28 cm
boyutlar›nda, 250 ml/dk su de¤iflimli ve hava tafllar› ile
havaland›rma yap›lan akvaryumlara 15’er adet olacak
flekilde stoklanm›flt›r. Bal›klar % 1 ve % 2 DL-alanin
katk›l› karma yem, % 1 ve % 2 L-glutamik asit katk›l›
karma yem ve kontrol yemi grubu olmak üzere 5 grupta
denemeye al›nm›fllard›r. Deneme tesadüf parselleri
deneme plan›na göre, 3 tekerrürlü olarak kurulmufl ve
toplam 15 akvaryum kullan›lm›flt›r. Akvaryumlardaki
suyun s›cakl›k, tuzluluk ve pH de¤erleri günlük olarak
ölçülüp kaydedilmifltir. Deneme boyunca s›cakl›klar 25,82
ile 27,63 °C, oksijen de¤erleri 5,68 ile 6,45 mg/L,
tuzluluklar 35,35 ile 39,10 ppt ve pH 7,92 ile 8,13
aras›nda de¤iflim göstermifltir.
Denemede yem olarak bir firma taraf›ndan üretilen
Levrek Bafllang›ç ve Yavru Yemleri kullan›lm›flt›r. Kontrol
grubu d›fl›ndakilere yukar›da belirtilen oranlarda DLalanin (MERCK) ve L-glutamik asit (SIGMA) eklenmifltir.
DL-alanin ve L-glutamik asit’in yeme homojen bir flekilde
kar›flabilmesi için karma yem önce toz haline getirilmifl,
daha sonra belirlenen oranlarda glutamik asit ve alanin
belli miktardaki yeme ilave edilmifltir. Hafif
nemlendirilerek hamur haline getirilen yem k›yma
makinesinden geçirilerek yeniden pelet hale getirilmifltir.
Pelet hale gelen yemler gölgede so¤uk havayla
kurutulmufltur. Kontrol yemine de ayn› uygulama
yap›lm›flt›r (Tablo 1). Deneme boyunca serbest yemleme
(ad libidum) uygulanm›fl, tüketilen yem miktar› haftal›k
olarak belirlenmifltir. Bal›klar›n geliflimlerinin izlenmesi
için her 30 günde bir gruplardan örnekleme yap›larak
toplam boy ve a¤›rl›k ölçümleri al›nm›flt›r.
Araflt›rma sonunda tüm bal›klar hasat edilmifl ve
bireysel olarak toplam boy ve canl› a¤›rl›k ölçümleri
yap›lm›flt›r. Daha sonra tüm vücutta kuru madde (103
°C’de en az 4 saat), ham kül (550 °C’de en az 4 saat),
ham protein ve lipid analizleri gerçeklefltirilmifltir. Ham
protein analizi için Kjeldahl metodu (12), lipid analizi için
Bligh ve Dyer metodu (13) kullan›lm›flt›r. Araflt›rma
gruplar›ndan elde edilen verilerin varyans analizleri, SPSS
paket program›nda tek yönlü Anova analizi ile yap›lm›fl ve
ortalamalar aras›ndaki farklar Duncan Çoklu
Karfl›laflt›rma Testi ile 0.05 önem düzeyinde
de¤erlendirilmifltir.

N. TEKEL‹O⁄LU, M. A. GENÇ, O. TAfiBOZAN, T. ALTUN, Y. YANAR

Bulgular
Kontrol yemi ve cezbedici madde katk›l› yemlerle
beslenen levrek yavrular›nda, ölçüm dönemlerine göre
elde edilen canl› a¤›rl›k ortalamalar› Tablo 2’de verilmifltir.
Tablo 2’den de görüldü¤ü gibi, 30 gün sonundaki ilk
ölçüm döneminde gruplar aras›nda istatistiki aç›dan
önemli bir fark elde edilmemifltir (p>00,5). 60. gün
sonunda % 1 DL-alanin ve % 1 L-glutamik asit katk›l›
yemlerle beslenen bal›klar›n canl› a¤›rl›k ortalamalar›,
kontrol yemi ve % 2 DL-alanin katk›l› yem ile beslenen
gruplardan önemli derecede yüksek (p<0,05)
bulunmufltur. Deneme sonunda en yüksek canl› a¤›rl›k
ortalamas› 55,02±1.69 g ile % 1 DL-alanin katk›l› yemle
beslenen gruptan elde edilmifl, kontrol yemi ile beslenen
gruptaki bal›klar ise 47,59±1.83 g ile en zay›f geliflmeyi
göstermifllerdir. % 1 DL-alanin ve % 1 L-glutamik asit
katk›l› yemle beslenen gruplar›n, kontrol yemi ile beslenen
gruptan önemli derecede yüksek canl› a¤›rl›k ortalamas›
elde etti¤i (p<0,05), % 2 DL-alanin ve % 2 L-glutamik

Tablo1.

asit katk›l› yemle beslenen gruplar›n ise kontrol yemi ve
% 1’lik cezbedici madde katk›l› yemle beslenen gruplarla
benzer a¤›rl›kta oldu¤u bulunmufltur (p>0,05).
90 gün boyunca sürdürülen denemede, farkl› yem
gruplar›ndaki en iyi canl› a¤›rl›k kazanc› 0,557 g/gün ile
% 1 DL-alanin katk›l› yem grubunda gözlenirken, en
düflük canl› a¤›rl›k kazanc› 0,474 g/gün ile kontrol yemi
grubundan elde edilmifltir. Gruplara göre günlük canl›
a¤›rl›k kazançlar› Tablo 3’de verilmifltir.
Deneme boyunca gruplara verilen toplam yem ve
gruplar›n yem de¤erlendirme oranlar› Tablo 4’de
verilmifltir. Deneme sonucunda elde edilen yem
de¤erlendirme oranlar› 1,11 ile 1,22 aras›nda
de¤iflmifltir. Tablo 4’den de görülebilece¤i gibi en iyi yem
de¤erlendirme oranlar› 1,11 ve 1,13 ile % 1 L-glutamik
asit ve % 1 DL-alanin katk›l› yemle beslenen gruplardan
elde edilmifltir. En kötü yem de¤erlendirme oran› ise 1,22
ile kontrol yemi grubundan elde edilmifltir. Bu de¤erler
aras›nda yap›lan istatistiki de¤erlendirmeler sonucunda,

Araflt›rmada Kullan›lan Yemlerin Besin Maddeleri Miktar›.
A r a fl t › r m a G r u p l a r ›

Kuru Madde (%)

Kontrol
Yemi

% 1 DL-alanin
Katk›l› Yem

% 2 DL-alanin
Katk›l› Yem

% 1 L-glut, asit
Katk›l› Yem

% 2 L-glut, asit
Katk›l› Yem

90,79

89,88

89,68

89,49

89,21

Ham Protein (%)

53,57

54,35

55,07

54,13

54,39

Ham Kül (%)

14,28

14,14

14,42

14,31

14,21

Ham Ya¤ (%)

15,13

15,02

15,06

15,11

15,05

Karmadaki yem ham maddeleri :

Tablo 2.

Bal›k unu, karides unu, soya küspesi, tam ya¤l› soya, bu¤day unu, bal›k ya¤›, vitamin ve mineral premiksi, küf
önleyici, antioksidanlar

Ölçüm Dönemlerinde Belirlenen Ortalama Canl› A¤›rl›k De¤erleri (g).
A r a fl t › r m a G r u p l a r ›
Kontrol
Yemi

% 1 DL-alanin
Katk›l› Yem

0. gün

4,88±0,91

30. gün

13,01±0,44

4,88±0,91

a*

4,88±0,91
a

12,19±0,49

a

29,84±0,85

a

55,03±1,69

60. gün

25,97±1,03

90. gün

47,59±1,83

% 2 DL-alanin
Katk›l› Yem

% 1 L-glut, asit
Katk›l› Yem
4,88±0,91

a

13,31±0,38

b

25,74±1,03

b

50,56±1,41

% 2 L-glut, asit
Katk›l› Yem
4,88±0,91

a

13,09±0,44

a

29,26±0,96

ab

54,23±1,51

a

12,06±0,44

b

ab

27,05±1,22

b

51,99±2,09

ab

* Farkl› harfler gruplar aras›ndaki farkl›l›¤› belirtmektedir (p<0,05).
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Tablo 3.

Gruplara Göre Günlük Canl› A¤›rl›k Kazançlar›.
A r a fl t › r m a G r u p l a r ›

Deneme bafl› ort. canl› a¤›rl›k (g)
Deneme sonu ort. canl› a¤›rl›k (g)

Kontrol
Yemi

% 1 DL-alanin
Katk›l› Yem

% 2 DL-alanin
Katk›l› Yem

% 1 L-glut, asit
Katk›l› Yem

% 2 L-glut, asit
Katk›l› Yem

4,88±0,91

4,88±0,91

4,88±0,91

4,88±0,91

4,88±0,91

47,59±8,97

55,02±8,26

a*

Net canl› a¤›rl›k art›fl› (g)

42,71±3,01

Günlük canl› a¤›rl›k kazanc› (g/gün)

a

0,474±0,03

b

50,14±2,77

b

0,557±0,03

50,56±6,89
ab

45,68±2,31

ab

0,507±0,03

54,23±7,39

51,99±10,22

b

47,11±2,84

b

0,523±0,03

49,35±1,34
0,548±0,02

ab
ab

* Farkl› harfler gruplar aras›ndaki farkl›l›¤› belirtmektedir (p<0,05).

Tablo 4.

Tüketilen Toplam Yem ve Yem De¤erlendirme Oranlar›.
A r a fl t › r m a G r u p l a r ›
Kontrol
Yemi

% 1 DL-alanin
Katk›l› Yem

% 2 DL-alanin
Katk›l› Yem

% 1 L-glut, asit
Katk›l› Yem

% 2 L-glut, asit
Katk›l› Yem

Harcanan Toplam Yem (g)

1980,33

2103,43

1918,47

2080,28

2096,82

Toplam Canl› A¤›rl›k Art›fl› (g)

1622,98

1855,18

1690,16

1875,30

a*

Yem De¤erlendirme Oran›

1,22±0,03

b

1,13±0,03

ab

1,14±0,04

1837,29
b

1,11±0,03

ab

1,14±0,06

* Farkl› harfler gruplar aras›ndaki farkl›l›¤› belirtmektedir (p<0,05).

Tablo 5.

Araflt›rma Gruplar›na Ait Tüm Vücut Ortalama Kuru Madde, Ham Kül, Ham Protein ve Lipid Oranlar›.
A r a fl t › r m a G r u p l a r ›

Kuru madde (%)

Kontrol
Yemi

% 1 DL-alanin
Katk›l› Yem

% 2 DL-alanin
Katk›l› Yem

% 1 L-glut, asit
Katk›l› Yem

% 2 L-glut, asit
Katk›l› Yem

29,99±0,55

30,42±0,77

29,99±0,73

30,03±1,09

30,08±0,77

Ham kül (%)

4,09±0,41

4,46±0,30

4,37±0,32

4,08±0,32

4,22±0,30

Ham protein (%)

19,69±0,87

19,93±0,62

19,99±1,09

19,86±0,41

19,73±0,44

Lipid (%)

5,64±0,50

5,44±0,46

5,39±0,43

5,63±0,32

5,24±0,41

% 1’lik cezbedici madde katk›l› yemle beslenen
gruplardan elde edilen yem de¤erlendirme oranlar›n›n,
kontrol yemi ile beslenenlerden önemli derecede iyi
oldu¤u saptanm›flt›r (p<0,05).
Araflt›rma sonunda gruplardaki yaflama oranlar› %
82,22±3,85 ile % 86,67±6,67 aras›nda de¤iflim
göstermifl ve de¤erler aras›nda istatistiki olarak önemli
bir fark olmad›¤› (p>0,05) saptanm›flt›r. Denemenin ilk
30 günlük döneminde gruplar›n hiçbirinde ölüm
olmam›flt›r. Daha sonra kaydedilen ölümler ise
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gruplardaki uygulama veya hastal›k sonucu de¤il bal›klar›n
akvaryumlardan s›çramas› sonucu meydana gelmifltir.
Araflt›rmada yem katk› maddelerinin bal›klar›n tüm
vücutlar›ndaki besin maddeleri miktar›na olan etkisini
belirlemek amac›yla yap›lan kuru madde, ham kül, lipid ve
ham protein analiz sonuçlar› Tablo 5’de verilmifltir.
Araflt›rma gruplar›na ait bal›klardaki tüm vücutta
besin maddeleri miktar› için yap›lan tek yönlü varyans
analiz sonuçlar›nda gruplar aras›nda önemli bir fark
bulunmam›flt›r (p>0,05).
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Tart›flma
Araflt›rma sonucunda karma yemlerine cezbedici olarak
% 1 oran›nda DL-alanin ve L-glutamik asit eklenen genç
levreklerin, kontrol yemi ile beslenen bal›klara göre önemli
derecede yüksek (p<0,05) canl› a¤›rl›k art›fl› sa¤lad›¤›
saptanm›flt›r (Tablo 2). Bu sonuçlara bak›larak,
kulland›¤›m›z cezbedici maddelerin karma yeme % 1’lik
ilavelerinin levreklerin yem al›m›n› uyard›¤› ve daha iyi bir
geliflmeye neden oldu¤u sonucuna var›lm›flt›r. Mackie ve
Mitchell (6), yapt›klar› bir çal›flmada L-amino asit
kar›fl›mlar›n›n do¤al ortamda levrek için yem al›m›n› teflvik
eden uyar›c›lar oldu¤unu bildirmifllerdir. Yapt›¤›m›z çal›flma
ile % 1 oran›nda yeme kat›lan L-glutamik asit ve DL-alaninin
tek bafllar›na ve yetifltiricilik ortam›nda kullan›ld›¤›nda da
levrekler üzerinde etkili oldu¤u ortaya konmufltur.
Daha önce yap›lan çal›flmalarda L-glutamik asit ve DLalanin kullan›m›n›n de¤iflik bal›k türleri üzerinde etkili
oldu¤u bildirilmektedir (8-11). Ancak cezbedici madde
katk›lar›n›n farkl› düzeyleri de bal›klar üzerinde de¤iflik
etkilere neden olabilmekte ve cezbedici bir maddenin fazla
kullan›ld›¤›nda
olumsuz
etki
gösterebilece¤i
kaydedilmektedir. Örne¤in, Penaflorida ve Virtanen (14)
genç Penaeus monodon’lar üzerine yapt›klar› bir çal›flmada,
yeme yap›lan % 1’lik FinnStim (betain/amino asit kar›fl›m›)
katk›s›n›n yem al›m› ve geliflmeyi önemli düzeyde art›r›rken,
% 2’lik katk›n›n kontrol yemine göre daha düflük büyümeye
neden oldu¤unu bildirmifllerdir. Bizim araflt›rmam›z
sonucunda da % 2’lik cezbedici madde katk›s›, kontrol
grubuna göre daha yüksek bir canl› a¤›rl›k art›fl› sa¤lamakla
beraber, önemli düzeyde bir fark yaratmam›flt›r (p>0,05).
Kulland›¤›m›z cezbedici maddelerin yeme % 2 oran›nda
kat›lmas›n›n olumsuz bir etkisi olmasa da, geliflmeye ek bir
katk› getirmedi¤i ve % 1’lik katk›n›n yeterli oldu¤u
sonucuna var›lm›flt›r.
Araflt›rma sonunda gruplardan elde edilen yem
de¤erlendirme oranlar› 1,11 ile 1,22 aras›nda de¤iflmifltir
(Tablo 4). Yeme yap›lan % 1’lik cezbedici madde katk›s›
bal›klarda daha iyi bir canl› a¤›rl›k art›fl› ile birlikte yem
de¤erlendirme oranlar›n› da iyilefltirmifltir. Bu sonuç, bu
maddelerin yeme % 1 oran›ndaki katk›lar›n›n, genç
levreklerde yem al›m›n› uyararak daha iyi yemden
yararlanmaya neden oldu¤unu göstermektedir. Cezbedici
maddelerin kullan›m› konusunda daha önce yap›lan baz›
çal›flmalarda, cezbedici maddenin yem al›m›n› art›rmad›¤›,
ancak yem al›m›n› uyararak daha h›zl› yem tüketimi
sa¤lad›¤› için yemin da¤›lmadan al›nd›¤› ve böylece besin
kayb›n›n ortadan kalkt›¤› bildirilmektedir (14). Can ve
fiener (15) gökkufla¤› alabal›klar› ile yapt›klar› bir

çal›flmada % 2 betain katk›l› yemle besledikleri grupta
yem de¤erlendirme oran›n› 1,18, kontrol grubunda ise
1,40 olarak bulmufllar, bu gruplara ait canl› a¤›rl›k
art›fllar›n› s›ras›yla 36,77 g ve 30,65 g, yem tüketimlerini
ise 43,38 g ve 42,92 g olarak bildirmifllerdir. Bu
sonuçlara göre betain katk›l› yemle beslenen gruptan elde
edilen yüksek canl› a¤›rl›k kazanc›na karfl›n yem
tüketimleri aras›nda büyük bir fark olmad›¤›
görülmektedir. Bizim çal›flmam›zda da gruplar aras›nda
tüketilen yem miktar› bak›m›ndan çok büyük bir farkl›l›k
olmazken (Tablo 4), kazan›lan canl› a¤›rl›klar›n % 1
oran›nda cezbedici madde katk›l› yemlerle beslenen
gruplarda daha fazla olmas› nedeniyle yem de¤erlendirme
oranlar› düflmüfltür. Bu da sevilerek ve h›zl› bir flekilde
tüketilen yemlerin, daha iyi de¤erlendirildi¤ini
düflündürmektedir.
Araflt›rma sonunda tüm vücuttaki besin maddeleri
miktar›n› saptamak için yap›lan analizlerin sonuçlar›na
göre, kuru madde, ham kül, ham protein ve lipid oranlar›
bak›m›ndan gruplar aras›nda önemli bir fark bulunmad›¤›
(p>0,05) görülmüfltür. Bu sonuçlara göre levrek
yemlerine yap›lan cezbedici katk›lar› canl› a¤›rl›k art›fl›n›
olumlu yönde etkilerken, bal›klar›n tüm vücuttaki besin
maddeleri miktar› üzerine olumsuz bir etkide
bulunmam›flt›r.
Sonuç olarak, farkl› oranlarda (% 1 ve % 2) yeme ilave
edilen DL-alanin ve L-glutamik asit’in genç levrekler
üzerinde yem al›m›, geliflme ve tüm vücut besin maddeleri
miktar›na olan etkilerini araflt›rmak için yap›lan bu çal›flma,
yemlere % 1 oran›nda ilave edilen DL-alanin ve L-glutamik
asit’in canl› a¤›rl›k art›fllar›nda önemli bir etkiye sahip
oldu¤unu göstermifltir (p<0,05). % 2 oran›nda yap›lan
cezbedici madde katk›s›n›n canl› a¤›rl›k art›fl›nda kontrol
grubuna göre önemli bir fark yaratmamas›, bu maddelerin
% 1 düzeyinde kullan›lmas›n›n daha uygun olaca¤›n›
düflündürmektedir. % 1 oran›nda cezbedici madde ilave
edilen yemlerin bal›klarda daha iyi bir canl› a¤›rl›k art›fl› ile
birlikte yem de¤erlendirme oranlar›n› önemli düzeyde
iyilefltirmesi (p<0,05) bu maddelerin yem al›m›n› uyararak
daha iyi bir yemden yararlanmaya neden oldu¤unu
göstermektedir. Yetifltiriciler aç›s›ndan bak›ld›¤›nda bir
iflletmede, iflletme giderlerinin % 60’a yak›n bölümünü yem
giderlerinin oluflturdu¤u düflünülürse, daha iyi bir canl›
a¤›rl›k art›fl›yla beraber yemde sa¤lanacak küçük bir
tasarrufun bile iflletmeye oldukça büyük bir kar getirece¤i
aç›kt›r. Bu nedenle, özellikle yetifltiricili¤i yo¤un olarak
yap›lan türlerde cezbediciler konusunda yap›lacak yeni
araflt›rmalara gereksinim vard›r.
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